



















David  B.  Waterhouse  (1936‐2017)  was  a  Professor  emeritus,  Japanese  studies  scholar,  and  humanities  polymath. 
Educated  to  concert  pianist  level,  he  graduated  in  Western  Classics,  Moral  Sciences,  and  Oriental  Studies  from  the 
University  of  Cambridge.  It  is  there  where  during  his  freshman  year  he  had  attended  for  first  time  a  live  jūdō 
demonstration, and had decided  to start his  jūdō  career. Professor Waterhouse would eventually  join  the University of 
Toronto, where he would spend the rest of his professional career as an educator and scholar. David aptly understood and 
taught  jūdō  as  it  was  meant  by  its  founder,  i.e.  as  a  form  of  pedagogy  striving  for  both  physical  and  intellectual 
development. Consequently, his  academic  jūdō  classes at  the University of Toronto’s Department of East Asian Studies 












David  B.  Waterhouse  (1936‐2017)  fue  Profesor  emérito, 
experto en estudios japoneses y un erudito en el ámbito de 
las humanidades. Educado a nivel de concertista de piano, 
se  graduó  en  Clásicos  Occidentales,  Ciencias  Morales  y 
Estudios  Orientales  en  la  Universidad  de  Cambridge.  Fue 
allí donde, en su primer año, asistió por primera vez a una 
demostración  de  jūdō  en  vivo  y  decidió  comenzar  su 
andadura en el jūdō. Con el tiempo, comenzó a trabajar en 
la  Universidad  de  Toronto,  donde  pasaría  el  resto  de  su 
carrera  profesional  como  educador  y  académico.  David 
supo entender y enseñar el  jūdō tal y como lo entendía su 
fundador,  i.e.,  como una  forma de pedagogía que busca  el 
desarrollo  físico  e  intelectual.  En  consecuencia,  sus  clases 
universitarias de  jūdō  en  el Departamento de Estudios de 
Asia Oriental de la Universidad de Toronto atrajeron a una 
multitud  de  estudiantes  entusiastas.  El  legado  académico 
del profesor Waterhouse es vasto, mostrando una notable 
amplitud de temas que estudió, investigó y dominó, pero él 
estaba  particularmente  orgulloso  de  su  obra maestra,  i.e., 
un  catálogo  de  xilografías  del  artista  japonés  Suzuki 
Harunobu,  publicado  en  dos  volúmenes  en  2013.  El 
manuscrito de  su  libro  sobre  la historia  cultural  y  técnica 
del  jūdō,  desa o o f rtunadamente,  permanece  inacabad
debido a su prematura muerte. 






David  B.  Waterhouse  (1936‐2017)  foi  Professor  Emérito, 
especialista em estudos japoneses e um erudito no âmbito 
das  humanidades.  Educado  como  concertista  de  piano, 
viria  a  graduar‐se  em  estudos  Clássicos  Ocidentais, 
Ciências  Morais  e  Estudos  Orientais  na  Universidade  de 
Cambridge. Foi aqui que, no seu primeiro ano, assistiu, pela 
primeira  vez,  a  uma  demonstração  ao  vivo  de  jūdō  e 
decidiu  começar  a  sua  prática.  Com  o  passar  do  tempo, 




que  procura  o  desenvolvimento  físico  e  intelectual.  Em 
consequência,  as  suas  classes  universitárias  de  jūdō  no 
Departamento de Estudos da Ásia Oriental da Universidade 
de  Toronto  atraíram  muitos  estudantes  entusiastas.  O 
legado  académico  do  Professor  Waterhouse  é  vasto, 
mostrando uma notável abrangência de temas que estudou, 
investigou  e  dominou,  pelo  que  estava  particularmente 
orgulhoso  da  sua  obra‐prima,  i.e.,  um  catálogo  de 
xilogravuras  do  artista  japonês  Suzuki  Harunobu, 
publicado em dois volumes, em 2013. O manuscrito do seu 
livro  sobre  a  his   j , tória  cultural e  técnica  do  ūdō  ficou
infelizmente, inacabado devido à sua morte prematura. 














  edge  of  the  Yorkshire  dales  and moors.  His maternal  grandfather was  a  Londoner,  and  a 

















where he was an  ‘Exhibitioner’, a  term that at  the old British universities refers  to a merit‐based 
scholarship‐holding  student.  In  this  capacity  he  successively  studied  Western  Classics,  Moral 
Sciences, and Oriental Studies (both Japanese and Chinese) to complete a three‐honors Bachelor of 
Arts degree, meanwhile showing his intellectual capacity to master a wide variety of disciplines that 








At  Cambridge he would  also work  as  a Research Assistant  for  the Cambridge  Institute  of 
Criminology.  After  obtaining  a  Master's  degree,  he  decided  against  pursuing  a  doctorate  at 
Cambridge  in  favor  of making  a  living.  On  leaving  Cambridge  in  1961  he  joined  the  staff  of  the 
British Museum as an Assistant Keeper in the Department of Oriental Antiquities. It is there that he 
wrote his first book, on the topic of the development of the Japanese color print, and where early in 
his  career  he  gained  expertise  on  the  18th‐century  Japanese  woodblock  print  artist  Suzuki 
Harunobu 鈴木春信 (1724‐1770). In his free time, he would take bagpipe lessons ! 
The  first  time  David  heard  of  jūdō  was  in  a  schoolboy  story  by  the  English  writer  John 
Finnemore  (1863‐1915),  author  of  a  number  of  novels,  as  well  as  books  of  popular  history, 
including one about Japan. His book His first term: A story of Slapton School is set in an English boys’ 
boarding school, of the type David had attended himself some fifty years later. In the story, one of 
the  new  boys  is  of  Japanese  origin  and  named  “Itō  Nagao”  who,  being  small  and  polite,  is 
immediately picked on by the school bully. The first night in the dormitory there is a quarrel, and to 
the  amazement  and  admiration  of  the  other  boys  the  bully  gets  thrown  across  the  beds  with  a 
“jūjutsu”  technique. A color  illustration  in  the books depicts a  throwing  technique  that resembles 
                                                            
1  Among  Tobias  Matthay’s  students  were  many  illustrious  British  pianists  that  defined  the  20th  century 
English  School  of  Pianism,  such  as  Clifford  Curzon,  CBE  (1907‐1982),  Myra  Hess,  DBE  (1890‐1965),  and 
Moura  Lympany,  DBE  (1916‐2005).  ‘CBE’  and  ‘DBE’  stand  for,  respectively  Commander  and  Dame 












Harrison  (1873‐1961), who  as  a  journalist  had  lived,  inter alia,  in  Japan,  and  had  trained  at  the 
Kōdōkan. He had also written and adapted into English several other books on jūdō and martial arts. 
From this book he had purchased, and which was illustrated with descriptions and line drawings of 
the  various  jūdō  techniques,  David  tried  to  imagine what  it would  feel  like  to  perform  throwing 
techniques  such  as  tomoe­nage 巴投  [circular  throw]  and other.  The hard  truth  though was  that 
until that point David in real  life still had never seen  jūdō being practiced. In Yorkshire, where he 
was born and grew up, there were no qualified instructors and scarcely any jūdō clubs. 
David’s  first  opportunity  to  actually witness  a  jūdō  practice was  in  1956, when  he was  a 
freshman at Cambridge University, and attended a demonstration by the Cambridge University Jūdō 



















Japanese  budō  expert  Abe  Kenshirō 阿部謙四郎  (1915‐1985),  then  a Kōdōkan  jūdō  7th  dan  (and 
subsequently Kyūshindō 求心道 8th dan). David described Abe‐sensei as an even more remarkable 
character. Originally from Shikoku 四国, Abe‐sensei’s budō education originated at the Budō Senmon 





was  involved  with  military  intelligence  during  the  First  World  War.  Amongst  his  papers  that  professor 




one of  the Ambassador's  retainers  (of  the  samurai  class).  ‘J.J.’ was chosen because of his  age and size,  and 





is  known  he  spoke  French,  and  it  has  been  suggested  that  “John  James”  might  have  been  “Jean‐Jacques”, 





distinction on the tatami, not only in  jūdō, but also in several other budō,  including aikidō 合気道 











early  jūdō  career. David  for  the rest of his  life would treasure his membership book of  the “Abbe 
Judo  Club”,  with  Abe‐sensei’s  signature  promoting  him  in  1959  to  3rd  kyū.  Cambridge  University 




of  the Renshūden,  a  jūdō  club  for  him  located more  favorably  than  the Budōkwai,  and based  in  a 
former  church hall  in North  London,  founded by Trevor P.  Leggett  (1914‐2000).  At  the  time  the 
chief  instructors were the Scotsman George Kerr, CBE (born 1937) and currently an IJF 10th dan‐











addition,  to his high  jūdō  rank and  technical skill and experience, Leggett had written and would 
continue to write many books on a variety of topics including jūdō, Zen Buddhism, yoga, and shōgi 
将棋  [Japanese chess], and —not a minor detail here— Leggett also had a deep interest  in music, 
which was  no  surprise,  given  that  his  father  Ernest  Leggett  had  been  a  violin  child  prodigy  and 



























David, having  fought his way up  to brown belt 1st kyū  at  the Renshūden,  decided  to  leave 
England  at  the  end  of  1964  for  the  University  of  Washington,  in  Seattle,  in  part  to  pursue  his 
interests  in  Asian music  and  ethnomusicology. Here,  under  the  tutelage  of  the  late  Leon Hurvitz 
(1923‐1992),  an  eminent  sinologist,  he  learnt  to  read Buddhist kanbun 漢文  [classical  Japanese], 











Two  years  later,  in  1966,  David  was  invited  to  the  University  of  Toronto  to  where  he 
decided  to  transfer. He made a half‐hearted  attempt  to  restart his  jūdō  practice,  but  again,  other 
things  intervened.  Instead,  he  ended  up  getting married  to  Japanese woodblock  print  artist  and 
Fulbright Scholar Matsubara Naoko 松原直子, MFA6 (born in Tokushima 徳島, 1937), and settled in 
Oakville,  a  suburban  town  in  southern Ontario,  Canada,  located  on  Lake Ontario  and  part  of  the 
Greater Toronto area.  
After  joining the faculty of  the University of Toronto, David was promoted in 1975 to Full 









East  Asian  studies  courses  with  his  jūdō  knowledge.  For  example,  since  1990,  through  his 
university’s  Department  of  East  Asian  Studies,  he  had  been  teaching  a  third‐year  undergraduate 
course  entitled  “Jūdō  in  Japanese  culture”,  a  course  in  which  he  attempted  to  bridge  the  gap 
between  theory and practice,  something he considered  inescapable  in an academic  institution.  In 
this  way  he  also  attempted  to  give  the  students  a  glimpse  of  the  possibilities  for  acquiring 
knowledge non‐verbally through use of the body. Students who took this course received academic 
credit, and 85 percent of the marks were earmarked for written work, though it was a requirement 
that  they  also  underwent  practical  training  in  jūdō.  No  prior  experience  of  jūdō  was  necessary 
though  t(Wa erhouse, 2002a, pp. 125‐130). 
The  course  would  last  for  thirteen  weeks,  and  entailed  two  hours  of  weekly  lectures 












themselves. However,  at  the end of  the  course  they were also asked  to write 300 words entitled 
“Impressions of jūdō” (Waterhouse, 2002a). In this way they provided David with an opportunity to 




Professor  Waterhouse’s  students  found  the  practical  component  of  this  course  an 
appreciated  challenge,  firstly, because  it was a novel  experience  for  them  to wear  the white  jūdō 
uniform,  follow  the  ritual  of  lining  up  along  the  tatami,  sitting  in  formal  seiza  kneeling  position, 
perform  a  kneeling  bow,  and  practice  mokusō  黙想  [silent  contemplation  or  meditation],  and 
secondly,  because  jūdō  being  a  contact  activity,  for  some  represented  also  a  novel,  or  rather 




expertly 002a, p ‐ and lands correctly without hurting oneself (Waterhouse, 2 p. 125 130). 
While  the  contents  of  Professor  Waterhouse’s  “academic  jūdō  course”  contained  all  the 
practical  and  technical  elements of  any  club  level  introductory  jūdō  course and  also provided  an 
opportunity to advance from zero to 5th kyū 五級 [yellow belt], it was clearly pitched at university 
level  utilizing  both  lectures  and  practical work  to  give  students  an  intellectual  overview of  jūdō, 
even if at that point they were not able yet to execute jūdō’s techniques fluently. Having taught his 
course in this way, David firmly believed in its value for body, mind and spirit, and that it promoted 
a  stronger sense of  social as well as bodily and personal awareness.  It  cannot be denied  that  the 
competitive  ethic  of  jūdō  often  brings  out  the  ego  of  some  practitioners  and  other  problematic 
character traits, but, fortunately, this is less likely to reveal itself on the tatami (where the etiquette 
of  the dōjō  and  the agreed contest  rules prevail),  than sometimes within  the power structures of 
jūdō org 02anizations and modern day Internet forums (Waterhouse, 20 a, pp. 125‐130). 
Professor  Waterhouse  transferring  his  knowledge  of  jūdō  in  the  way  described,  was 
infinitely  closer  to  Kanō  Jigorō’s  intent  with  jūdō  than  the  international  jūdō  organizations  and 
national governing bodies trying to convince that jūdō is a sport with the aim of winning medals in 
fighting contests or by misrepresenting kata as something that supposedly has to be demonstrated 
before  a  jury  that  gives  scores  depending  on  how  well  the  demonstration  adheres  to  a  certain 
commercial Kōdōkan  video  that  distinguishes  itself  by  a  complete  lack  of  understanding  of  both 
jūdō and kata. 
Rather,  in  the  way  Professor  Waterhouse  delivered  his  course,  he  was  able  to  have  it 
incorporate knowledge as comprising mostly non‐verbal cognition, i.e., information from the senses 
does not have to be reducible to, or reduced to, words in order to count as knowledge. Similarly, the 
experience of works of  art, whether  visual  (paintings,  sculpture, decorative  arts,  architecture)  or 
performative  (music, dance,  theater),  counts as a  form of knowledge, or  rather as many  forms of 
knowledge,  on many  levels  of  the  psyche.  Beyond  this,  the  experience  of  performing  oneself,  as 
opposed to watching someone else performing, counts as knowledge (Waterhouse, 2002a, pp. 125‐
130). 
Besides,  the  link  between  music  and  jūdō,  perhaps  only  tangential  to  those  lacking  the 











member  of  the  Rendōkan,  a  long‐established  jūdō  club  in  Hamilton,  Ontario,  where  he  would 
successively obtain his 2nd, 3rd and in 2008 his 4th dan black belt rank from Judo Canada, under the 
guidance of his club’s chief instructor Mitchell Kawasaki, 7th dan. As Canada is one of the very few 
















middle‐weight  class  in  both  the  1964  Tōkyō  Olympics  and  the  1965 World  Championships,  and 
being the only middle‐weight jūdōka to have won the no‐weight class post‐World War II All Japan 
Championships  twice.  We  had  corresponded  before,  but  David  recognized  me  because  of  the 
Japanese  back  number  on  my  jūdōgi  depicting  my  name  in  not  so  commonly  used  ateji 宛字 




however,  able  to  recognize  and  quantify  the most  advanced  skills  in  others,  and  contributed  to 
furthering jūdō knowledge in others using a variety of ways. For example, a couple of years after the 
second millennium, he discovered the potential of digital means to spread knowledge of jūdō. At the 
highpoint  of  “The  JudoForum”,  an  Internet‐based  jūdō  information  and  discussion  tool,  together 
with two other eminent Western Japanese scholars, Kanō Cichorei 嘉納知古霊, a full professor, and 
Jonathan  E.  Zwicker,  an  associate  professor  now  with  the  Institute  of  East  Asian  Studies  at  UC 
Berkeley,  Professor  David  Waterhouse  was  one  of  the  three  authoritative  voices  who  provided 
invaluable contributions especially to the forum’s ‘History’ and ‘Kata’ subsections. After these three 
scholars had  left,  the  JudoForum’s  ‘History’  and  ‘Kata’  subsections  fell  back  to pre‐bachelor  level 
mediocrity  and  puerile  epigonism,  despite  David’s  later  choice  to  spend  another  two‐year  stint 
(October 2013 to August 2015) on the new E‐Judo Forum, where he still provided several insightful 




In  more  intimate  circles  such  as  in  personal  correspondence  with  fellow  Japanese  scholars  he 











Katsuyoshi  高田勝善,  Kōdōkan  9th  dan;  in  Canada,  David  especially  valued  Nakamura  Hiroshi 
中村浩之, Kōdōkan 8th dan and Judo Canada 9th dan. For the most part though, it was the personality 
of  Kanō  Jigorō  (1860‐1938),  jūdō’s  founder,  which  David  considered  fascinating.  He  found  that 
Kanō’s  life was  intersected with  so many  other  things  in  Japanese  and Western  culture:  sake 酒 
[Japanese rice wine], Shintō 神道, the Olympic movement, physical education and so on. However, 
                                                            






鹿屋体育大学  [National  Institute of  Fitness  and  Sports]  in Kanoya 鹿屋市,  Kagoshima Prefecture鹿児島県, 
Kyūshū 九州), physicist, biomechanist and jūdōka 6th dan, Professor emeritus Attilio Sacripanti (University of 










David’s  curiosity  about  Kanō  especially  became  aroused  first when  he  learnt  that  Kanō was  the 
uncle  of  Japanese philosopher Yanagi  Sōetsu 柳宗悦  (1889‐1961), whose  activities  as  a  collector 
and wri d.  ter on mingei 民芸 [hand‐crafted art by ordinary people] had long been familiar to Davi
In what  can  perhaps  be  termed  as  one  of  his most  salient  and  insightful  quotes  on  jūdō, 
David termed it as follows: “The best practitioners of jūdō, however, are not only exponents of the 
art itself, but also embodiments of the social and ethical values that it inculcates, and which derive 





erudite people,  they unintentionally may  attract  the  envy or hostility  of  others.  If  so,  and  if  such 
cases take extreme forms,  it  is something to regret as  it may represent a distraction both  in time 
and  effort  from  allowing  these  gifted  people  to  do  what  they  do  best,  i.e.,  being  a  scholar  and 
teacher,  and  producing  scholarly  output.  In  one  such  notorious  case,  a  student  of  Professor 
Waterhouse  accused  him  of  racism.  This  accusation was  rather  remarkable  given  that  Professor 
Waterhouse devoted his entire career and much of his leisure activities to understanding a culture 
which he was not even born into or ethnically belonged to. In his jūdō course, which he taught at the 
University of Toronto he endeavored  to attract an  international  cohort of  students. Furthermore, 
David was married  to  a  Japanese wife  and  raised  a  biracial  son,  and  he maintained  sincere  and 
mutually  respectful  close  friendships  with many  scholars  from  a  variety  of  ethnic  backgrounds, 
including  the  author  of  this  obituary.  The  allegation  mentioned  above,  seems  to  have  found  its 
origin  in a student of Chinese origin disagreeing and  feeling offended by a critical analysis of  the 
differences  between  Western  and  Chinese  theories  of  beauty  as  presented  by  Professor 
Waterhouse  in one of his classes, and the effect  this allegedly had on the grading of  the student’s 
class work as well as other alleged consequences (Wanxiao Liao vs.  John Ashcroft, et al., 2009).  It 
seems  that  the  student  took  the  disagreement  to  extreme  forms  emerging  on  a  crusade  that 
involved accusations plastered all over the Internet and a concatenation of law suits against, inter 
alia,  David,  the  University  of  Toronto,  Professor  James  Cahill  of  the  University  of  California  at 
Berkeley,  the Ontario Human Rights Commission,  the California Deputy Attorney General Kay Yu, 
former  California  Deputy  Attorney  General  Bill  Lockyer,  former  Federal  Attorney  General  John 
Ashcroft,  Senior  United  States  District  Court  Judge  of  the  United  States  District  Court  for  the 
Northern  District  of  California  Claudia Wilken,  former  Chief  of  Police  for  San  Francisco  Heather 
Jeanne  Fong,  news  station  CNN,  YouTube,  and  about  anyone  else  you  could  think  of  and  who 
disagreed with her eristic point of view,  including two more San Francisco Superior Court  judges 
(Wanxiao Liao vs. John Ashcroft, et al., 2009).  








Fortunately, we have an opportunity  to  cherish a  variety of papers and book chapters on 
jūdō  which  David  published  during  his  life.  In  1982,  Dr.  Bruce  Kidd,  Director  of  the  School  of 
Physical and Health Education at the University of Toronto, first invited David to contribute to the 
5th Canadian Symposium on the History of Sport and Physical Education, which led to David’s first 
published  essay  on  jūdō,  entitled  “Kanō  Jigorō  and  the  beginnings  of  the  Jūdō  Movement” 
(Waterhouse,  1982a).  Subsequently,  he  wrote  a  shorter  piece  for  the  Judo  Ontario  Newsletter 







about  obtaining  copyright  from  Japanese  publishers  for  some  of  the  photographs  (Waterhouse, 
2016).  Fortunately,  a  reworked  version  of  this  essay  has  been  published  in  the  Kanō  Society 
Bulletin (Waterhouse, 2002b). 
In 1990, Watanabe Kisaburō 渡辺喜三郎, who while being a  jūdō  instructor at the London 
Budōkwai  previously  resided  in  the  UK,  asked  David  to  write  a  series  of  articles  on  budō 武道 
[Japanese martial way] for publication in the monthly magazine of the Nippon Budōkan 日本武道館 
[Japan Martial Ways Hall]. In response, David drafted nine or ten exquisite long essays, drawing on 




and  jūdōka  as  consequence  of  jūdō’s  sportification  that  puts  the  emphasis  on  winning  medals 
instead  of  on Kanō’s  ultimate  objective  of  intellectual  development  (De  Crée,  2017; Waterhouse, 
2016). 
Much of Professor Waterhouse’s  contributions  to  jūdō  though,  came  in  the  form of public 
lectures, which  he  presented  in  Toronto  (various  venues,  including  the Oriental  Club,  University 
College,  Japanese Canadian Cultural Centre, School of Continuing Studies),  in Hamilton (McMaster 
Univers  ity), in Oxford (St. Anne’s College), and at Princeton University (Waterhouse, 2016). 
For  professional  purposes  though,  Professor  Waterhouse  focused  most  of  his  attention 
during his  academic  career  on  Japanese  art  (Japanese painting  and ukiyo­e 浮世絵  print‐making; 
20th‐century  art  in  Asia)  (Waterhouse,  2013b,  2015a),  on  the  history  of  Japanese music  (music, 
dance,  music  theory)  (Waterhouse,  1982b,  1988a,  1988b,  1993,  2003a,  2003b,  2008b),  and  on 
Buddhism (Buddhism and Buddhist art from India to Japan) (Waterhouse, 1987, 1994a, 1996), and 
the  epistemology  of  music,  art  and  religion.  Over  the  years  this  amounted  to  a  quite  large  and 
varied body of work. His magnum opus though, was his two‐volume catalogue of 721 woodcuts by 
Suzuki  Harunobu  鈴木春信  (1725‐1770)  and  his  followers  (Waterhouse,  2013b).  Professor 
Waterhouse’s  complete  portfolio  contained  over  180  articles  and  reviews,  and  numerous  oral 
presentations (Waterhouse, 2013a, 2015a). At least one of these presentations, on the topic of “The 
historical context of Zen and the tea ceremony”, has been made available  for  free on the  Internet 
(Waterhouse, 2015b, 2015c). 





Robertson bagpipes and Henderson’s dating  from 1913 or earlier, both  instruments having  ivory 






the  Toronto  Symphony  Orchestra,  and  in  concerts  with  the  National  Arts  Centre  Orchestra  in 
Ottawa  and  the  Kitchener‐Waterloo  Symphony  Orchestra  (Ferrier  MacKay,  2017;  Waterhouse, 
2008a).  Because  of  his  skill  and  charisma,  David  was  invited  to  play  at  numerous  gala  and 
conference  events  including  conference  banquets  at  the  Royal  Ontario  Museum,  the  National 
Gallery  in  Ottawa,  the  Ontario  Bar  Association,  the Metro  Toronto  Convention  Centre,  the  2003 
Canada  Day  banquet  at  Rideau  Hall,  Ottawa,  the  Oakville  Terry  Fox  Run,  the  Canadian  Chefs’ 
Congress;  the  Toronto  Argonauts,  the  20th  Anniversary  of  Lotto  649,  Telus Mobility,  the  Oxford‐
Cambridge Society of Toronto, McMaster University, and the Ontario Dental Association, as well as 
many  weddings,  funerals,  awards  ceremonies  and  sporting  events  including  the  Ontario  Open 
International Judo Tournament (Waterhouse, 2008a), and the 1993 IJF Judo World Championships 
in Hamilton, Ontario (Waterhouse, 2016). 




For  anyone  still  in  doubt,  Professor Waterhouse  was  a  true  academic  who  showed  both 
depth and breadth in every subject he took on. Consequently, his academic achievements  led to a 
long  list  of  honors.  In  addition  to  being  a  Professor  Emeritus10  in  the Department  of  East  Asian 
Studies of  the University of Toronto, he was a Senior Member of University College, an Honorary 




Yasunori’s  中山泰則  Commendation  for  his  contributions  toward  deepening  understanding  of 
Japan and  Japan‐Canada  relations  (Consulate‐General of  Japan  in Toronto, 2016; Shishida, 2016). 
Finally, in July 2017, Professor emeritus David Waterhouse was conferred upon by the Emperor of 
Japan,  the  Order  of  the  Rising  Sun  3rd  Class,  Gold  Rays with  Neck  Ribbon  (Kunsantō Kyokujitsu­




10  Professor  Waterhouse  retired  in  2002  from  the  University  of  Toronto,  at  which  point  he  became  a 
professor emeritus. He had held the rank of full professor at Toronto since 1975. 
De Crée, C. 










his  illness,  David  strongly  felt  that  if medication made  you  feel  bad,  it  could  not  be  any  good  in 








one‐  or  two‐line  E‐mails  which  scholars  may  often  receive  these  days  from  piggy‐backing 
dilettantes, and that tend to add insult to injury with their irritating auto‐signature “Send from my 
iPhone”. Conversely, David’s private correspondence was nothing of that sort. Instead, his E‐mails 
were  long  and  detailed,  carefully  written  phrases  with  respect  for  the  addressee’s  intellectual 
capacities,  often  extensively  referenced  and  with  Japanese,  Chinese,  Korean  or  Sanskrit  words 
accompanied by  their  original  script,  something  that  among people of  a  certain  erudition  should 
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He  holds  a  lifetime  full  professorship  ordinarius  ad  personam  and  is  currently  also  affiliated  with  Ghent 
University.  Having  conducted  research  on  jūdō  since  1981,  he  has  established  a  reputation  as  one  of  the 
foremost  jūdō scholars and remains research‐active in all aspects of  jūdō.   He is one of only a few technical 
jūdō‐experts holding an EJU Level‐6 Specialized Judo Teacher & High‐Performance Coach qualification and a 
Master’s degree in Jūdō from the University or Rome (following 4 previous other master’s degrees, an MD and 
a  PhD).  He  also  holds  double  Trainer‐A  qualifications  in  both  jūdō  and  jūjutsu  from  the  Flemish  Trainer 
School,  an  International  Judo  Coach  qualification  and  a  Judo  Master  Teacher  Class  A  Certificate  from  the 
United  States  Judo,  Inc. As  a  former  international  jūdō  competitor his  expertise  has  been  sought  by world 
elite‐class jūdō athletes. In addition to having been a  jūdō student of the late Felix De Smedt, Marcel Clause, 
Hirano Tokio,  Fukuda Keiko,  Imamura Haruo, Okano  Isao  and Kurimura Yōji,  he  also was  a  student  in  the 
Inoue Keitarō‐lineage of Tenjin Shin’yō­ryū  jūjutsu under the late Tobari Kazu‐shihan. He currently holds an 
8th dan  black  belt  in  jūdō  and  the  title  of kyōshi,  and  is  the  Instructor‐in‐Chief  of  the Royal  Judo & Karate 
Academy  Bushido‐Kwai  Mechelen,  Belgium’s  oldest  jūdō  club.  E‐mail:  prof.cdecree@earthlink.net. 
ttp://www.carldecree.netH . 
 
